













This article examines  the  role of passion among precarious  labour  force  in  the  Italian academia. By












labour  intended  as  a  noble  activity  or  as  a  degrading  one.  Such  a  contrast  was  already
present  in  the  IVth  century  B.  C.,  when  Aristotle  argued  that  «all  paid  jobs  absorb  and






passion  and  commitment,  and  love  for  one’s  professional  activity  is  usually  considered
opposed  to,  and nobler  than,  the  exclusive pursuit  of  self­interest. The  rise  of  capitalism
marked  an  apparent  discontinuity  in  this  representation,  since  it  originates  in  the  belief
that  personal  interest  is  crucial  in  motivating  excellence  in  labour  and  that  it  «would
activate benign human proclivities at the expense of some malignant ones» (Sen, 1997 :XI).
However, representations of workers performing labour­related activities out of passion, not
merely out of  self­interest,  are  resilient  even  in  the  capitalist  era. As described by Weber,
labour  is  something «performed as  if  it were an absolute end  in  itself,  a  calling»  (Weber,
2005  :25),  an attitude  resulting  from «a  long and arduous process of  education»  (Ibid.),
whose  legacy  is  still  visible  today  and  whose  reward  cannot  consist  of  mere  material
earnings.  Following  on  from  this,  a  number  of  scholars  have  highlighted  the
institutionalisation of passion as a tool of self­exploitation and governance of the neoliberal




The normative value of passion  is central  to  this article, which exami​nes  its  role  in  the




and  Mills  urged  sociologists  to  see  “motives”  as  rhetorical  constructs  that  frame  social






genre,  a  motif  or  “motive”  that  social  actors  deploy  to  build  consistent  and  socially
acceptable  narratives  about  their  jobs.  We  argue  that  passion  as  a  motive  becomes
particularly effecti​ve in a context where workers cannot really come up with exit strategies
nor threaten to implement them (Hirschman, 1977) due to the macro­stru​ctural conditions
they  live  in,  as  happens  in  a  European  country  suffering  greatly  from  public  cuts  to
education and widespread unemployment across all sectors of the labour market.
3
Two  conclusions  are  reached.  Firstly,  scholars  need  to  broaden  their  perspectives  in
moving  beyond  a  micro­level  analysis.  Indeed  passion  plays  an  important  role  as  an
explanatory  factor at a macro­level of analysis, well beyond  the  individual  sphere of  self­
exploitation. The second conclusion this article reaches relates to the symbolic strength of
passion  as  the  result  of  both  the neoliberal  evolution  of  the  labour market  and  changing
representations  of  research  and  the  public  university  among  the  general  public.  Such






academia,  shifting between  its  rewarding and entrapping nature  for precarious  staff. The




This  paper  focuses  on  precarious  workforces  in  Italian  universities  with  the  goal  of
dissecting the role of passion in academia. The focus on preca​rious staff is motivated by the
belief, resulting from fieldwork, that this particular category is more receptive and reactive
to  it  as  a  consequence  of  uncertainty  about  the  future  related  to  precariousness.  Some
further details are necessary for a thorough understanding of the object of this research. In
the Italian system, precarious academic workforces are highly diversified in the domains of















or  re​search  training  scholarships  (contratti  parasubordinati  and  addestramento  alla
ricerca), whose duration does not usually exceed one year. Adjuncts are hired to teach one





As  to  the  size  of  precarious workforces  employed by  the national  system,  latest  official
data highlight  their  constant growth between 2008 and 2013. Precarious  researchers and
teachers  went  from  18,000  to  27,000  out  of  the  total  number  of  staff  employed  by
universities in Italy, against 53,000 permanent staff members1. However, these data do not
include  pre​carious  researchers  whose  salary  is  paid  by  external  funding  or  grants,  thus
underestimating the total size of precarious workforces.
7
Despite  being  a  recurring  problem  in  Italy’s  higher  education  system,  the  decrease  in
public  funding  has  had  a  stronger  impact  since  the  mid­2000s  (Capano,  2008).  In
particular, the 2008 budget law issued by the Minister of Finance Tremonti and the 2010
reform  of  higher  education,  the  much  contested  “Gelmini  reform”,  have  been  crucial  in
creating a real emergency situation for universities. Extensive cuts  in public funding cou​­
pled  with  the  restructuring  of  overall  governance  and  career  systems2  (Co​misso,  2013  ;
Busso/Rivetti, 2012) have had the long­term effect of reducing the number of employed staff
(permanent  staff,  in particular) due  to  the downsizing of  the  system as  a whole.  In  fact,
between 2008 and 2013, the overall number of permanent staff (professors and researchers)
decrea​sed  from 62,753  to  53,459, with  an  overall  reduction  of  14.8%3.  The  result  of  this
process has been the “aging” of  the precarious workforces that were already employed but
had no or very few opportunities to get a permanent or tenured position, as the university
budgets  were  curtailed  and  left  with  no  capacity  for  absorbing  new  employees4.  As  a








out  for  more  than  four  years,  while  taking  part  in  political  initiatives  and  campaigns




four  to  five  years,  we  have  been  carrying  out  everyday  observations  in  university
departments, given the fact that we both were or still are employed by the Italian university
system. Our angle of access has allowed us to grasp a number of characteristics common to
both  precarious  researchers’  professional  trajectories  and  reactions  to  the  uncertainty
connected  to  precariousness.  Without  overlooking  internal  differences,  we  will  try  to
















Since 2006,  the EU has been sponsoring a public  event  called  “The  researchers’ night”,
aimed  at  promoting  scientific  research  and  contacts  between  researchers  and  the  general
public. Beyond this, the initiative has also wanted help the public discover what researchers
actually do, who they are and why their work  is  important. The 2013 edition was held  in
over 300 European cities, where a multitude of events were organised, among which was an
initiative called “FACES : Fostering Advanced Com​munication to Enrich Science & Society”






the  second  question  investigates  what  lies  beneath  the  evocative  yet  abstract  idea  of
passion.  As  for  the  first  question,  our  empirical  research  suggests  that  the  relevance  of
passion  is  connected  to  two  different  functions  relating  to  it.  The  first  one  deals  with
improving the quality of the researchers’ work­related activities, while the second function
deals  with  the  researchers’  individual  well­being  and  sa​tisfaction.  Both  functions  have
already been highlighted in the scholarship, although the difference between them has not





knowledge  and  creative  professions,  which  are  described  as  characterised  by  striving  for
excellence.  As  sho​wed  by  scholars  (Hesmondhalgh/Baker,  2011  ;  Andriopoulos/Lewis,
2009  ;  Gill/Pratt,  2008),  this  characterisation  promotes  a  personal  identification  of  the
worker with  his  or  her  job,  a  process  considered  necessary  in  liberating  creativity.  Thus,
passion as a way of pursuing happiness is clo​sely related to this approach. A committed,
passionate and enthusiastic ap​proach to work is the key not only to good performance, but
also  to  perso​nal  satisfaction  and  well­being,  especially  in  neoliberal  economies  where
competition  is a  crucial  characteristic of  the  labour market  (Couldry/Lit​tler, 2011). These





Creativity  and  passion  have  similar  functions  in  the  case  of  precarious  academic
workforces.  Passion  is  described  by  researchers  as  a  powerful  motivational  trigger  to
improve performance. It boosts curiosity and the desire to discover, as well as strengthening
discipline.  Such  qualities  are  strongly  desirable  as  academic  labour  is  characterised  by







































long  working  hours  and  the  consequent  overlap  with  private  life.  Passion  is  considered
necessary when «work comes home with you» (EG, woman, video­interview, Sept 2013)13.




In  addition,  in  order  to  examine  the  function  of  “passion”  consistently,  we  have  to
distinguish the different forms it can take and the objects it addresses. What are researchers





called  creative workers. Resear​chers  seem  to  be  passionate  about  discovering,  creating  or
inventing so​mething new. A similar emotion may derive from the commitment to the very




social  dimension  of  it,  which  gives  researchers  the  opportunity  of  being  “public
intellectuals”. This type of passion may be cal​led social passion. It is motivated by the fact









not  only  committed  to  their  jobs,  but  also  to  their  workplace.  It  is  however  possible  to
distinguish some sub­objects of this type of passion. On the one hand, researchers can have
strong affective attachment to the goals and values of universities or departments, as the
model  of  organisational  commitment  demonstrates  (Meyer/Allen,  1991).  In  the  case  of
public  universities,  organisational  commitment  is  usually  determi​ned  by  their  public
nature,  thus overlapping with what we can define as social passion. Or else, passion can



















In  the  case  of  academia,  relational  passion  seems  to  have  a  particular  value,  as
universities  are  usually  characterised  by  strong  internal  cohesion  and  by  the  presence  of









conceal  a  darker  side.  Precarious  re​searchers,  like  many  other  precarious  knowledge
workers, run the risk of being “trapped” by passion : «While they have jobs that are springs
of passion and pleasure, they experience passion – in all spheres of their lives – in the most
literal  sense  :  pain,  suffering  and  fatigue»  (Armano/Murgia,  2013  :9)  because  of  the
uncertainties and stress associated with their precarious employment conditions. Following
on  from  this,  “passion  as  a  trap”  can  both  emerge  both  as  the  result  of  unintended  and





contributes  to  satisfaction  and  the​refore  prevents  workers’  burnout
(Vallerand/Paquet/Charest,  2010),  emotional  commitment  can  raise  high  expectations
that,  if  frustrated,  may  turn  into  obsession  (Melandez/De  Guzman,  1983).  Thus,  the
balance  between  positive  and  negative  outcomes  of  passion  is  often  determined  by  the
context. As Sennet noticed, the neoliberal evolution of the economic system leaves almost
no space for positive passions such as those related to crafts​manship, which «sits uneasily
in  the  institutions  of  flexible  capitalism»  (2006  :105).  For  passion  to  be  rewarding  and
positive, workers need  time and guarantees about  their  future – an unusual  condition  in
academia. Indeed, the reduction of public funding and the need to find alternative resources
have made  universities  resemble  corporations more  and more  (Newfield,  2008  ;  Raunig,
2013), where flexibility (and the ability to cope with it) is one of the most important features
improving researchers’ career chances (Richardson, 2009 ; Archer, 2008). Furthermore, as








The  most  well­known  risk  is  self­exploitation.  Like  many  other  precari​ous  workers
without  strictly  scheduled working hours,  researchers  often  incur  in  «self­exploitation  in
response to the gift of autonomy» (Ross, 2009 :18). Workers may also impose themselves
unbearable working rhy​thms on themselves for strategic reasons, namely to show off to the
employer  how  committed  they  are.  During  times  of  austerity,  however,  a  les​sening  of


























conditions.  This  is  quite  evident  in  the  self­description  and  self­perception  of  these
precarious research staff and adjuncts :
Beyond  self­exploitation,  a  second  trap  is  linked  to  inter­personal  relations  and  in
particular to personal ties with mentors or supervisors. There is with no doubt a widespread
recognition of the rewarding nature of such relations, especially if the mentor is a powerful


















The disempowerment of any  form of rebellion or protest  takes place not only  in private
corporations,  but  also  in  public  universities21.  In  addition,  given  the  diversified  set  of
emotional relations precarious research staff establish with colleagues and the “practice” of
research, the function of passion as a tool for control is enhanced. Moreover, precarious staff





In  previous  sections,  we  examined  how  passion  can  motivate  individual  actions  and
choices and also how it can be a positive or entrapping element for precarious researchers.

















The  functions  of  passion  are  therefore  determined  by  the  complex  inte​raction  between
micro (individual) and macro (structural) factors, which may have unintended outcomes.
For  instance,  the “managerialization” of public universities and chronic  lack of  funding –
which increases competition among precarious staff – can not only turn passion into a trap,
but  can  also  have  a  different  impact.  The  argument  we  advance  in  this  section  is  that
structural  constraints  can  cause  disaffection  and  challenge  the  love  for  research  that
individuals  experiment.  However  we  contend  that  such  chan​ges  do  not  make  passion
disappear, but transform it from “reason” into “motive” in Mill’s terms.
34
Passion  for  research  is  neither  a  necessary  nor  an  unchangeable  characteristic  for
researchers in doing their job. Indeed they can act as rational actors in order to achieve their
goal, without emotional involvement. Mo​reover, even in the case of those who are actually
in  love  with  research  and  public  universities,  passion  can  be  seriously  challenged  by
enduring precariousness, harsh working conditions and lack of opportunities.
35
The  evolution  of  the  higher  education  system  towards  a  flexible  and  neoliberal model
plays  an  important  role  in mitigating  the  relevance of  passion  as  a  reason  for  action. As
Parker  and  Jary  (1995)  suggest  in  their  article  about  the  “McUniversity”22  in  the  UK,
academics are becoming more instrumental in their attitude towards work. This is mainly
due  to  the  increasing power of managers and executive officials  in  institutions where  the
«language of ‘line managers’, ‘customers’ and ‘products’ has begun to displace the academic
language of deans,  students and courses»  (Parker/Jary,  1995  :324­325),  resulting  in new
forms of identity and self­per​ception among academics. Critics underlined that Parker and
Jary  conside​red  individuals  too  passive  and  underestimate  the  practices  of  resistance
(Prichard/Wilmott, 1997). However, whatever the level of resistance might be, this general




the  development  of  new managerial  practices  (Moscati,  2001  ;  Regini,  2009).  However,
despite  this,  the  pressure  towards  instrumental  behaviour  is  enhanced  in  the  case  of
precarious  research staffs because of  the  lack of  resources and career perspectives.  In  this
very  compe​titive  labour  market  then,  there  is  very  little  room  for  the  stereotyped  re​­
presentation  of  the  passionate  and  disinterested  researcher,  because  they  need  to  act
strategically  and  rationally.  Additionally,  the  general  conditions  of  the  Italian  academic




in  another  trap,  namely  the  lack  of  exit  strategies.  Indeed  Italy’s  skyrocketing




low  value  of  the  PhD  title  outside  of  academia,  which  is  almost  ignored  by  private
employers  and  the  public  sector.  Then,  “once­upon­a­time”  passionate  researchers
experience a further loss of agency, which is worsened by the lack of exit strategies possibly
resulting in “passive acquiescence” rather than resistance (Prichard/Wilmott, 1997 :312). In
























a  fundamental  aspect  of  research.  Throughout  history,  universities  developed  their  own




of  legitimacy”.  It  follows  that  individuals  operating  in  the  field  are  often  obliged  to
incorporate  those  “myths,”  even  if  they  might  not  agree  with  them,  in  order  to  avoid
accusations of being irrational, inconsistent or negligent.
41
Therefore  passion,  commitment,  autonomy,  freedom  of  judgement  and  love  for














Thus,  the  cultural  and  social  pressure  to  show  passion  and  commitment  grows  as  a
consequence  of  such  public  rhetoric,  setting  an  “emotional  standard”  that  marks  the











rhetoric may  justify  individual positions  thanks  to  the very strong  legitimacy  they enjoy.
Passion  is  not  only  what  helps  precarious  researchers  cope  with  instability  and
















The  first  set  relates  to  the  process  of  identity­construction  precarious  re​searchers
undertake.  More  specifically,  passion  empowers  researchers  to  come  up  with  acceptable
accounts of their working conditions. It helps them reduce the cognitive dissonance about
what their job actually is and what it should look like ideally. By referring to passion, then,




factory»25).  In  addition,  passion  as  a  “motive”  produces  accounts  about  the  working
conditions of precarious research staff that are acceptable to the employer or, in our case, to
full  professors  and  senior  staff.  Indeed,  accounts  of  passionate  researchers  absolve  them





case,  “passion”  is  utilised  as  a  rhetorical  instrument  to  strengthen  actions  and positions
with specific goals. This can be done by both senior permanent staff as well as precarious
staff. When  it  comes  to  senior  permanent  staff,  passion  is  often  used  as  a  dispositif  for
exploitation or, more specifically, as an immaterial reward, which often replaces economic
earnings. In particular, this was the case of a full professor who had an extensive network of
young  and  motivated  researchers  (MA  students,  PhDs,  post­docs)  with  whom  he
collaborated  on  a  number  of  projects.  Anyway,  only  a  few  of  his  collaborators  had
scholarships or some monthly form of salary. On a number of occasions, he theorised the




Despite  being  the  weaker  side  in  the  relationship  with  their  employers,  precarious
researchers  may  also  appropriate  the  rhetoric  of  passion  with  the  instrumental  goal  of
advancing their own agenda. Passion, as a strongly legitimising rhetoric in academia, can





campaign  and  rejected  those  offers,  others  accepted  teaching  for  free  and  justified  their
choice  by  appealing  to  the  public  universities’  need  to  offer  as  many  and  as  diversified
taught modules as possible to contrast with private universities. «The passion for the public
nature  of  our  university  system  drives  me  on»  said  a  precarious  researcher  (RS,  man,
fieldwork note, Dec 2009), while another added that
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Moreover,  “passion”  as  motive  can  be  utilized  for  advancing  political  requests  and
claiming  professional  or  career  development.  Passion  can  justify  claims  of  moral


























Similarly,  a  precarious  researcher  discussing  the  recruitment  rules  introduced  by  the










education  system  stimulates  some  conclusive  remarks.  First  of  all,  our  case­study
demonstrates  that  the  relevance  of  “passion  as  motive”  is  independent  from  the  actual
factors motivating  individual  action.  For  this  reason,  a macro  perspective  of  analysis  is
necessary,  as passion obtains  legitimacy  from  the macro­context  in which  it  is deployed.





an  impact  on  the  individual  behaviour  of  all  actors,  even  those  who  do  not  perceive
themselves  as  passionate.  The  cultural  relevance  given  to  the  emotional  commitment  to
research  thus  defines  a  socially  acceptable  profile  for  researchers,  influencing  both
individual  and  collective  actions  and  self­representations.  It  follows  that  precarious
researchers are exposed to traps not only when intimately passionate about their work, but
also  because  they  need  to  show  passion  off.  For  this  reason,  the  relevance  of  passion  in











the will  to  adhere  to  a  socially  accepted model.  Ironically,  it  follows  that  the  normative












mic  research  staff.  On  the  other  hand,  however,  the  rhetoric  adopted  to  resist  such
assimilation  is  also  centred  on  passion,  which  is  seen  as  oppo​sed  to  market­oriented
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1  See  ANVUR  (National  Agency  for  Evaluation  of  University  and  Research),  Rapporto  sullo  stato
dell’università  e  della  ricerca,  2013
(http://www.anvur.org/attachments/article/644/Rapporto%20ANVUR%202013_UNIVERSITA%20e%20RICERCA_integrale.pdf
accessed Oct 10, 2014) and
ITALIAN MINISTRY OF  EDUCATION  – MIUR (http://statistica.miur.it/scripts/PERS/vPERS01.asp,  accessed
Oct 10, 2014).
2  For an overview of the reform : La finanziaria modello Tremonti : tagli e incursioni nei comparti






4   First  results  of  the FLC­CGIL  research  “Ricercarsi” highlights  that  in  10  years,  only 6,7% of  over
65,000  precarious  researchers  reached  a  permanent  position  (http://www.roars.it/online/wp­
content/uploads/2014/07/Presentazione­FLC­Ricercarsi_ROARS.pdf, accessed Oct 10, 2014).
5   While  brain  drain  is  a  problem  in  Italy  (see  SIRONI  Fr.,  “Fermate  l'esodo  dei  laureati migliori”,
L’Espresso,  March  3,  2014,  http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/02/27/news/fermate­l­

















out  for more  than  four  years  in  Italian  universities,  taking  active  part  into  political  initiatives  and
campaigns organised by precarious, non­tenured research staff.
The  normative  value  of  passion  is  central  to  this  article,  which  builds  on  the  distinction  between
“reasons”  and  “motives”  of  action  as  outlined by Wright Mills  and Kenneth Burke. Burke  and Mills





social actors deploy  to build consistent and socially acceptable narratives about  their  jobs. We argue
that passion as a motive becomes particularly effective in a context where workers cannot really come
up with exit  strategies nor  threaten  to  implement  them due  to  the macro­structural  conditions  they
live  in, as happens  in  Italy which  is greatly  suffering  from public  cuts  to education and wi​despread
unemployment. Referring also to more recent scholarship on precariousness and “passionate, creative”
workers, we  suggest  that passion  should not  only be  seen  as  an  individual  lever  for  action,  but  as  a
cultural characteristic of a whole organisational field.
As  such,  passion  has  an  impact  on  the  individual  behaviour  of  all  actors,  even  those  who  do  not
perceive  themselves  as  passionate.  The  cultural  relevance  given  to  the  emotional  commitment  to
research  thus  defines  a  socially  acceptable  profile  for  resear​chers,  influencing  both  individual  and
collective actions and self­representations. It  follows that precarious researchers are exposed to traps
not only when intimately passionate about their work, but also because they need to show passion off.







italiani­nel­rapporto­flc­cgil­appassionati­super­specializzati­destinati­precariato/  (accessed  Oct  5,
2014).
6   Observation has been  carried out mainly  in  the universities  of Turin  and Milan,  and during  the
meetings of national networks of precarious researchers.


















emotional  intensity,  the  intimacy  (mutual confiding), and  the reciprocal  services which characterize
the tie» (GRANOVETTER M., 1973, p.1361).
15    In  response  to  the  critiques  of  Murray,  Rankin  and  Magill  (1981).  It  is  worth  noting  that  the
argument  Granovetter  himself  advances  in  this  article  partially  contradicts  his  thesis  about  the
strength of weak ties.
16    This  is  particularly  true  of  recruitment  selection,  whereby  personal  connections  between


















of  career.  In  the  Italian  context,  this  is  particularly  true  for  teaching­related  activities  (dissertation
supervision,  labs,  extra­curricular  activities)  and  administration,  which  are  poorly  recognised  if
compared  to  re​search,  and  for  wich  reason  they  often  are  given  to  precarious  and  early  stage






22   The notion  is  linked to Ritzer’s (1993) concept of  the McDonaldization of society, centred on the
idea of extreme rationalisation.
23  Speech delivered on the occasion of the 90th anniversary of the Italian National Research Institute
(CNR), available at http://www.youtube.com/watch?v=yFdYpj5oZiE (accessed Oct 6, 2014).
24   This  is the conclusion a young researcher reached when, during her Ph D, she was asked by her
super​visor to accomplish an ethically problematic task. Despite being aware of the unethical aspects of
it, she accepted. She justified her decision by appealing to a lack of agency : according to her, this is
what that career requires her to be ready to do (fieldwork note, Sept 2010).
25  Comments made by a precarious researcher about another colleague (fieldwork note).
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